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ABSTRAKT
Marrëveshjet për tregti të lirë luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës,
gjithashtu edhe Konventa “PAN-EURO-MEDITERIANE”, është një marrëveshje shumë e
rëndësishme dhe tregues i rëndësishëm me ç’rast mund të themi se nëse do të unifikoheshin
rregullat e origjinës në të gjitha vendet, edhe Kosova do të ishte përfituese

e kësaj

marrëveshjeje kur për rezultat mbledhja e të hyrave do të pësonte rënie, mirëpo eksporti do të
rritet.
Në këtë punim janë përdorur mënyrat kualitative dhe krahasimore të hulumtimit. Pjesa
kualiative e hulumtimit është bazuar me problematikën e studimit, me ç’rast, pas shfrytëzimit
të literaturës, është krijuar një bazë teorike, ku është paraqitur problematika e kësaj Konvente,
edhe pse vendi ynë nuk e

ka nënshkruar ende këtë konventë, por shpresojmë që me

nënshkrimin e MSA-së, do të nënshkruhet edhe Konventa PEM.
Po ashtu, format e hulumtimit ndihmojnë në adresimin e pyetjeve të parashtruara të temës,
konkretisht përmes hulumtimit janë nxjerrur në pah të mirat dhe rezultatet që do të vinë pas
nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje. Të gjeturat e këtij hulumtimi e arsyetojnë nevojën për
krijimin e lehtësirave në këtë drejtim, duke ofruar një mjet mbështetës të vendimmarrjes, i cili,
përveç tjerash, do të ndikojë edhe në mënyrën se si vendimmarrësit në këto institucione e
përceptojnë problemin.
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HYRJE
Pasi që vendi ynë, Kosova, është i përkushtuar drejt integrimeve evropiane, atëherë,
domosdoshmërisht lindin edhe obligimet tona karshi këtyre sfidave integruese, me te cilat do të
ballafaqohemi në të ardhmen tonë të afërt. Prandaj, është fare e kuptueshme se njëra nga këto
sfida është edhe aderimi i vendit në marrëveshje të reja të tregtisë së lirë. Një nga qëllimet e
Konventës PEM, ndër të tjera, ishte nevoja që kumulimi i origjinës të bazohet në një
instrument unik ligjor në formën e një konvente rajonale mbi rregullat preferenciale të
origjinës, në të cilën mund të mbështeten marrëveshjet individuale të tregtisë së lirë të lidhura
mes vendeve të zonës PEM.
Me qëllim që të krijohen kushte të favorshme për zhvillimin dhe zgjerimin e tregtisë, ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe vendeve të BE-së, të EFTA (Zvicra, Norvegjia, Islanda,
Lihteshtajni, dhe Turqia) si dhe për nxitjen e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik në fushat
me interes të përbashkët mbi bazën e barazisë, përfitimit reciprok, mos diskriminimit dhe të
drejtës ndërkombëtare, Qeveria e Republikës së Kosovës ka shprehur përkushtimin e saj që të
futet në marrëdhënie kontraktuale. Prej kohësh, Kosova ka riafirmuar përkushtimin ndaj
parimeve të ekonomisë së tregut, që përbëjnë bazën për marrëdhëniet ekonomike, duke u
bazuar edhe në nenin 17, paragrafi 1, për marrëveshjet ndërkombëtare në Kushtetutën e
Republikës së Kosovës.
Këtu duhet përmendur se objektiv kryesor i Konventës Rajonale është lëvizja në drejtim të
aplikimit të rregullave të origjinës identike dhe harmonizimi i tekstit në protokollin mbi
rregullat e origjinës, me qëllim të kumulimit të origjinës për mallra të tregtuara në mes të të
gjitha Palëve Kontraktuese. Për t’u aplikuar sistemi pan-euro-mediteran i kumulimit të
origjinës, duhet që vendet e përfshira në Konventë t’i harmozojnë protokollet e origjinës në
marrëveshje bilaterale dhe të bëjnë lidhjen e këtyre protokollove me atë të Konventës.
Ideja për një Konvente Rajonale mbi rregullat preferenciale të origjinës për zonën pan EuroMesdhetare, mori mbështetjen e ministrave të tregtisë të vendeve Euro-Mediteriane. Gjatë
takimit të tyre në Lisbonë, më 21 tetor 2007, ata ranë dakord që vendet e përfshira në Procesin
e Stabilizim-Asociimit të ftohen për të përfituar nga kumulimi i origjinës në këtë zonë. Kjo
temë, e trajtuar në punim, ngreh disa hipoteza, të cilave ne tentojmë t’i përgjigjemi duke
shtruar pyetjen: nëse zbatimi i saj do të prodhonte efekte pozitive për ekonomin e vendit apo
jo?
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Në rast se Kosova anëtarësohet në Konventën PEM, sipas kësaj matjeje, faktorët që priten të
ndikojnë pozitivisht janë: origjina e mallrave, produktet, të cilat kanë fituar statusin në ndonjë
nga Palët Kontraktuese mund të përdoren në prodhim si produkt me origjinë, nëse punimi ose
përpunimi është më shumë se i pamjaftueshëm. Origjina e produktit final nxjerret më lehtë,
sepse materialet e çdo vendi që i përkasin këtij sistemi janë, ose konsiderohen si origjinuese,
dhe produkti përfundimtar është i tillë, shih për këtë gjithmonë konsiderohet të jetë me
origjinë.
Një gjë e tillë mundëson që kompanitë e Kosoves të përfitojnë nga Kumulimi i zgjeruar
mundësi të zgjeruara dhe nga burime të shumta. Prandaj, në rast se ne si Kosovë anëtarësohemi
në Konventën PEM, rol të rëndësishëm do të kenë: ekonomia e shkallës, rritja e Konkurrencës,
rritja e zgjedhjeve për konsumatorë, etj. Ka evidenca të mjaftushme që marrëveshjet për tregti
të lirë (MTL) sjellin përfitime, por ka edhe kundërshtime lidhur me këto marrëveshje.
Megjithatë, përmes këtij punimi tentojmë të ofrojë qasje dhe shtjellim teorik dhe empirik, që
kanë argumetim pozitiv dhe negativ për marrëveshjet në fjalë, por që në përmbajtje të vet
shtrojnë pyetjen esenciale se cilat janë avantazhet e PEM-it?!
Konventa Rajonale për rregullat e origjinës preferenciale “Pan-Euro-Medietrian” është
instrumenti i vetëm ligjor i vërtetë, i cili zëvëndëson një rrjet kompleks të protokolleve të
ndryshme të origjinës së marrëveshjeve të tregtisë së lirë. Anëtarësimi eventual i Kosovës dhe
efektet pozitive që petencialisht do të duhej t’i prodhonte për ekonominë e Kosovës ky
anëtarësim, është një prej fokuseve të këtij punimi, gjithashtu. Për më shumë, ky studim tenton
të argumentohet duke u bazuar në liteteraturë dhe punime shkencore dhe duke shtruar edhe
pyetjen se cilat janë disavantazhet e PEM-it?.
Rreziqet potenciale të anëtarësimit për ekonomin e vendit do të shtjellohen në fund të kësaj
hipoteze, ashtu që të kemi një balans në mes të përparësive dhe mangësive, të cilat do të na
shpien drejt një konkludimi real. Bazuar në parimin e SAP gjeometri të ndryshueshme.
Kumulimi bëhet operativ kur parakushtet në vijim të jenë plotësuar: MTL të përmbajë rregulla
të njëjta midis vendeve të përfshira në tregti; njoftimet që tregojnë përmbushjen e kritereve të
nevojshme. Kërkesat për të aplikuar kumulimin sipas BE-së, dhe palët kontraktuese sipas
procedurave të tyre përkatëse, dhe e fundit, por parakusht shumë i rëndësishëm, është edhe
Kumulimi SAP.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 (Konventa PEM)

Konventa Rajonale për rregullat e origjinës preferenciale Pan-Euro-Mediteriane (PEM) është
instrumenti i vetëm ligjor i vërtetë, i cili zëvëndëson një rrjet kompleks të protokolleve të
ndryshme të origjinës së marrëveshjeve të tregtisë së lirë. Konventa PEM përcakton dispozitat
mbi rregullat në lidhje me origjinën e mallrave në tregtinë ndërmjet palëve kontraktuese, të
cilat kanë të lidhura marrëveshjet për tregtinë e lirë. Një nga qëllimet e Konventës PEM, ndër
të tjera, është nevoja që kumulimi i origjinës të bazohet në një instrument unik ligjor në formën
e një Konvente Rajonale mbi rregullat preferenciale të origjinës, në të cilën mund të
mbështeten në marrëveshjet individuale të tregtisë së lirë të lidhura mes vendeve të zonës
PEM (PEM, 2010).
Një nga zgjidhjet e propozuara gjate rishikimit është dhe futja e kumulimit të plotë të origjinës,
së bashku me shfuqizimin e dispozitave për ndalimin e kthimit, si rregulla të përgjithshme të
Konventës. Arsyeja për ndryshimet e cekura në Protokollin e origjinës, është se dispozitat për
kumulimin e plotë të origjinës ekzistojnë në marrëveshjet për tregti të lirë mes Bashkimit
Evropian dhe disa vendeve të Mesdheut, si dhe Marrëveshja në Zonën Ekonomike Evropiane
(si të tilla janë bashkëngjitur në Aneksin II të Konventës PEM), e njëkohësisht në këto
marrëveshje nuk ka ndalim të kthimit (draw back rule), me çka këto shtete në mënyrë
automatike vihen në pozitë më të favorshme në raport me rajonin e CEFTA-së.(CEFTA, 2006)
Me fjalë tjera, me futjen e kumulimit të plotë, subjektet afariste më lehtë do t'i përmbushin
kriteret për fitimin e origjinës preferenciale në kuadër të Zonës së Tregtisë së Lirë, sesa që
ofron zbatimi i kumulimit diagonal. Për këtë arsye, futja e kumulimit të plotë të origjinës, së
bashku me shfuqizimin e dispozitave mbi ndalimin e kthimit në Marrëveshjen “CEFTA 2006”,
do të kontribuojë në rritjen e aftësisë konkurruese të vendeve të rajonit (anëtare të CEFTA) dhe
eliminimin e pozitës së disfavorshme të rajonit në raport me çdo palë tjetër kontraktuese të
Konventës PEM (CEFTA ,2006).
Ideja e mbajtjes së Konventës Regjionale mbi rregullat preferenciale të origjinës

që

zëvendëson protokollet e ndryshme të origjinës datojnë prej vitit 1995, para hyrjes në fuqi të
sistemit grumbullues të gjithëmbarshëm Euro-Mesdhetar (PanCum). Pan Konventa është
krijuar në bazë të Marrëveshjes EEA (1994). PAN ështe e bazuar në rrjetin e marrëveshjve
preferenciale ku protokollet e

origjinës duhen të kenë rregulla identike dhe një listë të
3

marrëveshjeve ndërkombëtare (Instrument legal) për vendosjen e një pakete të vetme të
rregullave të origjinës (WTO, 1995).
Kjo, synon të zëvendësojë rregullat e origjinës në të gjitha Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë
(MTL) ndërmjet Palëve Kontraktuese në Konventën PEM me një instrument të vetëm legal
mbi rregullat e origjinës. Po ashtu, vendos rregulla identike për të gjitha palët (kushte për
aplikimin e kumulimit diagonal), siguron zgjerim të zonës për kumulim diagonal të origjinës
(në mes vendeve të EFTA dhe vendeve në SAP; si dhe në mes vendeve SAP dhe MED). Mund
të menaxhohet/ndryshohet më lehtë-nuk ka nevojë të ndryshohen mëse 60 protokolle
individuale . Bën të mundur ndryshimin më të lehtë të rregullave të origjinës në funksion të
thjeshtimit të tyre dhe pështatjen ndaj realitetit ekonomik, dhe trason rrugë të gjatë për
thjeshtëzimin e tyre (EU GSP, 2000).
Përveç kësaj, mund të zgjerohet më lehtë duke përfshirë partnerë të rinj (sa më shumë partnerë
- aq më shumë mundësi kumulimi). Synon të mbështes një iniciativë për krijimin e mundësive
më të mira tregtare dhe promovimin e integrimit rajonal në kuadrin e politikës së fqinjësisë së
mirë. Në këtë studim është shqyrtuar literatura, e cila përfshinë llojet e kumulimeve, rregullat e
origjinës, marrëveshjet për tregti të lirë në kontekste të ndryshme, si faktorët që ndikojnë në
tregti të lirë. Marrëveshje ndërkombëtare (Instrumentet ligjore) vendosin një paketë të vetme të
rregullave të origjinës. Kjo synon të zëvendësojë rregullat e origjinës nga të gjitha
Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë (MTL) ndërmjet Palëve Kontraktuese në Konventën PEM, e
cila është instrumenti i vetëm ligjor mbi rregullat e origjinës. Kjo synon krijimin e një zone të
madhe të kumulimit diagonal, bashkimi aktual i PEM kumulimit dhe SAP Kumulimit (EU
GSP, 2000).
Ideja e mbajtjes së Konventës Regjionale mbi rregullat preferenciale të origjinës që
zëvendësojnë protokollet e ndryshme të origjinës që datojnë prej vitit 1995 para hyrjes në fuqi
të sistemit grumbullues të gjithëmbarshëm Euro – Mesdhetar. PanCum është krijuar në vitin
1997 në bazë të Marrëveshjes së EEA (1994) nga KE, dhe vendet e EFTA-s, CEEC dhe
Vendet Baltike, e cila më pas është rritur me Slloveninë (1999) dhe me prodhimet industriale
me prejardhje nga Turqia (1999). PanCum është i bazuar në rrjetin e marrëveshjeve
preferenciale ku protokollet e origjinës duhet të kenë rregulla identike dhe një listë shteruese të
vendeve pjesëmarrëse në grumbullim. Protokollet mbi rregullat e origjinës janë ndryshuar katër
herë që nga themelimi sepse Konventa Regjionale nuk është realizuar (WTO, 1995).
Ideja për të zëvendësuar protokollet e origjinës nga Konventa Regjionale është restauruar më
2003, menjëherë pas pjesëmarrjes së partnerëve mesdhetarë në sistemin PanCum të origjinës,
4

të miratuar nga Ministrat Evropiano-Mesdhetar të mbledhur në Konferencën e Toledos në vitin
2002. Aty u bë e qartë që sistemi diagonal grumbullues i origjinës që përfshinë Komunitetin,
Shtetet në EFTA, Vendet Kandidate, dhe ato Mesdhetare, bazuar në protokollet e origjinës të
bashkëngjitura në marrëveshjet për tregti të lirë të përfunduara në mes të gjithë partnerëve, nuk
do të ishte praktike kur të paraqitet nevoja për të ndryshuar kërkesat e origjinës. Kjo Konventë
është e rëndësishme sepse i krijon mundësi të favorshme kompanive të përfitojnë nga
kumulimi i zgjeruar, mirëpo edhe po të jemi nënshkrues të PEM-it duhet të jemi nënshkrues
edhe të një marrëveshjeje preferenciale ndërmjet vendeve, ku ne dëshirojmë të bëjmë tregti
preferenciale. Produktet do të jenë origjinuese duke zbatuar rregullat identike të origjinës me
ato të Konventës PEM (PEM ,2010).
Si palë kontraktuese në këtë Konventë njihen: EU, EFTA – Shtetet; Ishujt Faroe (të
përfaqësuara nga Danimarka); Përfaqësuesit në Procesin e Barcelonës (MEDs);Përfaqësuesit
në Procesin e Stabilizim Asociimit me BE-në (SAP partnerët). (PEM 2012). Kjo, vendos
rregulla identike për të gjitha palët (kushte për aplikimin e kumulimit diagonal) ku siguron
zgjerim të zonës për kumulim diagonal të origjinës (në mes vendeve të EFTA dhe vendeve në
SAP; si dhe në mes vendeve SAP dhe MED) dhe mund të menaxhohet/ndryshohet më lehtë –
nuk ka nevojë të ndryshohen mëse 60 protokolle individuale (Taylor, 2008).
Bën të mundur ndryshimin më të lehtë të rregullave të origjinës në funksion të thjeshtimit të
tyre dhe pështatjen ndaj realitetit ekonomik, trason rrugë të gjatë për thjeshtëzimin e tyre mund
të zgjerohet më lehtë duke përfshirë partnerë të rinj (sa më shumë partnerë aq më shumë
mundësi kumulimi), ku mundohet të mbështes një iniciativë për krijimin e mundësive më të
mira tregtare dhe promovimin e integrimit rajonal në kuadrin e Politikës së Fqinjësisë
Evropiane, dhe po ashtu për të qenë në gjendje që në mënyrë aktive të marrin pjesë në
rishikimin e Konventës (Partnerët të cilët e kanë ratifikuar Konventën e kanë të drejtën e
votës). Për të shmangur divergjencat e tregtisë: nëse Shtojca I e Konventës është rishikuar para
se të gjithë partnerët ta kenë ratifikuar, atëherë ata që nuk e kanë ratifikuar, nuk do të jenë në
gjendje ta zbatojnë kumulimin diagonal. (EU GSP, 2000)
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Figura 1. Skema e PEM-it
Burimi: (Dogana e Kosovës, 2012)

Kjo Konventë është e rëndësishme sepse i krijon mundësi të favorshme kompanive të
përfitojnë nga kumulimi i zgjeruar, mirëpo edhe po të jemi nënshkrues të PEM-it duhet të jemi
nënshkrues edhe të një marrëveshjeje preferenciale ndërmjet vendeve, ku ne dëshirojmë të
bëjmë tregti preferenciale. Produktet do të jenë origjinuese duke zbatuar rregullat identike të
origjinës me ato të Konventës PEM (PEM ,2010).
Si palë kontraktuese në këtë Konventë njihen: EU, EFTA – Shtetet; Ishujt Faroe (të
përfaqësuara nga Danimarka); Përfaqësuesit në Procesin e Barcelonës (MEDs); Përfaqësuesit
në Procesin e Stabilizim Asociimit me BE-në (SAP partnerët).(PEM 2012). Kjo, vendos
rregulla identike për të gjitha palët (kushte për aplikimin e kumulimit diagonal) ku siguron
zgjerim të zonës për kumulim diagonal të origjinës (në mes vendeve të EFTA dhe vendeve në
SAP; si dhe në mes vendeve SAP dhe MED) dhe mund të menaxhohet/ndryshohet më lehtë –
nuk ka nevojë të ndryshohen mëse 60 protokolle individuale ( WTO, 1995).
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Bën të mundur ndryshimin më të lehtë të rregullave të origjinës në funksion të thjeshtimit të
tyre dhe pështatjen ndaj realitetit ekonomik, trason rrugë të gjatë për thjeshtëzimin e tyre mund
të zgjerohet më lehtë duke përfshirë partnerë të rinj (sa më shumë partnerë aq më shumë
mundësi kumulimi), ku mundohet të mbështes një iniciativë për krijimin e mundësive më të
mira tregtare dhe promovimin e integrimit rajonal në kuadrin e Politikës së Fqinjësisë
Evropiane, dhe po ashtu për të qenë në gjendje që në mënyrë aktive të marrin pjesë në
rishikimin e Konventës (Partnerët të cilët e kanë ratifikuar Konventën e kanë të drejtën e
votës). Për të shmangur divergjencat e tregtisë: nëse Shtojca I e Konventës është rishikuar para
se të gjithë partnerët ta kenë ratifikuar, atëherë ata që nuk e kanë ratifikuar, nuk do të jenë në
gjendje ta zbatojnë kumulimin diagonal (EU GSP, 2000).

Figura 2. Pranimi i palëve të treta në Konventën PEM
Burimi: (Dogana e Shqiperisë, 2013)

2.2 Origjina
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Ashtu si çdo njeri që i përket një vendi të veçantë, ka një kombësi dhe identitet, ashtu edhe
mallrat kanë një origjinë të caktuar. Origjina e mallrave ka të bëjë me kombësinë ekonomike të
mallrave që tregtohen. Është shumë e nevojshme për t’u përcaktuar origjina e mallrave, sepse
me këtë rast përcaktuaktohet edhe shkalla e detyrimit doganor, e ndryshme, si dhe obligimet
tjera për ndonjë produkt të caktuar. Zbatimi i politikave ekonomike tregtare është i nevojshëm
dhe i domosdoshëm, po ashtu edhe tarifimi i drejtë në TARIK dhe përcaktimi i origjine së atij
malli. Në rastin kur malli prodhohet krejtësisht në një vend, origjina e tij është e qartë. Për
shembull: prodhimet bujqësore, blegtorale, pyjore, minerale (në përgjithësi lëndë të para)
marrin automatikisht origjinën e vendit ku prodhohen. Por, një pjesë e madhe e mallrave
(kryesisht ato të përpunuara) prodhohen duke përdorur inpute (lëndën e parë) ose pjesë të
importuara nga nje vend tjetër. Për shembull: lëngu i frutave i prodhuar në Kosovë mund të jetë
përfituar duke përdorur ekstrakte të frutave të importuara nga Maqedonia dhe sheqer të
importuar nga Turqia. Në këtë situatë, çështja që shtrohet është: lëngu i prodhuar në Kosovë, a
do të përfitojë origjinë Kosovare, Maqedonase apo Turke? Vendosja e kritereve të qarta për
përcaktimin e origjinës së mallrave (Dogana e Kosovës, 2010).

2.2.1 Origjina jopreferenciale

Konfirmon origjinën nacionale të mallit, dhe nuk konfirmon ndonjë përfitim nga kjo. Origjina
jopreferenciale është nga produktet tërësisht të përfituara në një vend (koncepti i produkteve
tërësisht të përfituara), siç është precizuar në nenin 27 të Kodit Doganor dhe të Akcizave në
Kosovë. Origjina jopreferenciale përdoret për të zbatuar masat e politikës tregtare si p.sh.
përdorimin e masës anti-dumping, restrikcioneve sasiore, si dhe për qëllime të ndryshme
statistikore. Origjina që merret është ajo e vendit ku është kryer prodhimi apo përpunimi i
fundit thelbësor, ekonomikisht i justifikuar. Origjina jo-preferenciale thjesht konfirmon
origjinën nacionale të mallit dhe nuk konfirmon ndonjë përfitim nga kjo. Origjina jopreferenciale është edhe nga produktet tërësisht të përfituara në një vend, kur dy ose më vende
janë të involvuara në përfitimin e atij produkti, origjina i takon vendit ku është kryer përpunimi
i fundit substancial (EEC Nr. 2454).

2.2.2 Origjina preferenciale
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Mund të përdoret për përcaktimin në kontekst të origjinës “shenja e origjinës” (siç njihet: Made
In) për mallrat. Pastaj, kur dy ose më shumë vende janë të involvuara në përfitimin e një
produkti, origjina i takon vendit ku është kryer përpunimi i fundit substancial i argumentuar.
Origjinën preferenciale e përfitojnë produktet nga vendet e caktuara pasi t'i kenë përmbushur
disa kritere të caktuara. Produktet tërësisht të përfituara gëzojnë nga statusi preferencial i
origjinës dhe kanë përfitim nga ky status. Përndryshe, kriteret për përfitimin e statusit
preferencial përcaktohen në marrëveshjet e tregtisë së lirë. Origjina preferenciale u jep disa
përfitime mallrave të tregtuara ndërmjet vendesh të ndryshme të, cilat kanë një marrëveshje
ndërmjet tyre, zakonisht ky përfitim është tarifë doganore zero, tarifë e reduktuar ose tarifë
zero brenda sasive të caktuara. (Dogana e Kosovës, 2012)
Rregullat e origjinës preferenciale janë të përcaktuara sipas MTL, të cilat mundësojnë
zhvillimin e tregtisë në mes të vendeve në zhvillim në mes anëtarëve (të marrëveshjeve
regjionale, ndër-regjionale ose te atyre në MTL) duke i reduktuar taksat doganore ose zero, për
mallrat e eksportuara nga vendet anëtare nënshkruese të MTL. Produktet me origjinë nga
Kosova, gjatë importit në Bashkimin Evropian, do të përfitojnë nga tarifat preferenciale me
rastin e paraqitjes së Certifikatës së Origjinës (EUR.1) e cila duhet të jetë në harmoni me
rregullat në fuqi (Dogana e Kosovës, 2012)
Kumulimi është një instrument që i lejon prodhuesit të importojnë hyrje nga një vend specifik,
ose një grup vendesh të një rajoni dhe t’i shfrytëzojnë ato për ta prodhuar një produkt pa e
rrezikuar origjinën e këtij produkti. Me fjalë të tjera, kumulimi bën të mundur që inputet e
importuara nga vendet e tjera të përdoren sikur të kishin origjinën e vendit ku bëhet përpunimi.
‘‘Shtojca II e Protokollit mbi përkufizimin e konceptit të “Produkteve Origjinuese” dhe
metodave mbi bashkëpunimin administrativ, paraqet Listën e përpunimit, e cila e përcakton
punimin, apo përpunimin e nevojshëm që duhet t'i nënshtrohet produkti për të përfituar
beneficionet, që dalin nga statusi i origjinës preferenciale. Mirëpo, në prodhimtarinë moderne
është e zakonshme që për përfitimin e një produkti, të jenë të involvuar dy ose më shumë
prodhues nga vendet e ndryshme. Në raste kur dy ose më shumë vende implementojnë rregulla
identike të origjinës dhe kanë të nënshkruara Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë ndërmjet vete,
atëherë ato mundë ta bëjnë kumulimin e origjinës. Prandaj, kumulimi i origjinës është nocion i
cili përdoret në marrëveshjet për tregtinë e lirë, i cili para së gjithash i jep hapësirë definicionit
mbi produktet origjinuese. Në prodhimin modern është mjaft e zakonshme, për dy apo më
shumë burime të ndryshme, të përfshihen në prodhimin e mallit. Në rastet kur dy apo me tepër
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vende operojnë të njëjta rregulla të origjinës dhe kanë Marrëveshje për Tregti të Lirë ndërmjet
tyre, ata mund të kumulojnë origjinën (Rrregullat e Origjines, 2012).
Produktet do të konsiderohen si me origjinë në Palët Kontraktuese Eksportuese (CP), kur
eksporti në vendet tjera bëhet, nëse ajo janë fituar atje, duke përfshirë materialet e origjinës në
Zvicër (duke përfshirë këtu edhe Lihtejnshtajnin), Islandën, Norvegjinë, Turqinë ose edhe në
vendet e BE-së, duke siguruar që puna apo përpunimi i bërë në palët kontraktuese të eksportit
kalon përtej punës dhe përpunimit të pamjaftueshëm (DK – 2006). Ajo nuk do të duhej të jetë e
nevojshme për materiale të tilla, që nën kalojnë nëpër punë dhe përpunime të mjaftueshme
(ECC, 2009).
Produktet do të konsiderohen si të origjinës në PK të eksportit kur eksportohen në tjetër PK,
nëse ato janë fituar atje, duke inkorporuar materialet e origjinës në Ishujt Faroe, çdo
pjesëmarrës në Procesin e Barcelonës (vendet MED) tjetër nga Turqia apo vendet pjesëmarrëse
në BE (SAA procese), që sigurojnë që puna apo përpunimi i bërë te Palët Kontraktuese të
eksportit kalojnë përtej në punë apo përpunimi të pamjaftueshëm. Nuk do të duhej të ishte e
nevojshme për materiale të tilla të kenë kaluar nëpër përpunimin apo punimin e mjaftueshëm.
(PEM 2012). Ku puna dhe përpunimi i bërë në PK të eksportit nuk kalon përtej punës dhe
përpunimit te pamjaftueshëm apo përpunimit, produkti i fituar do të konsiderohet si i origjinës
në PK të eksportit vetëm ku vlera e shtuar është më e madhe sesa vlera e materialeve të
përdorura për origjinën në ndonjë nga PK tjera. ( PEM, 2010)
Nëse kjo nuk është ashtu, atëherë produkti i siguruar do të konsiderohet si i origjinës në KP, të
cilat llogariten për vlerë më të madhe nga materialet e origjinës të përdorura në prodhimin në
PK të eksportit. Produktet e origjinës në PK, e cila nuk nën kalon ndonjë punë apo përpunim në
PK e eksportit, do të ruajë origjinën e tyre nëse eksportohet në një nga PK tjera. (Gazeta
Zyrtare e Bashkimit Evropian- Seritë C). Në kontekstin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë
CEFTA 2006 ose në Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA), kumulimi nënkupton atë se
kur produkte e caktuara kanë fituar statusin e origjinës në një nga vendet partnere, mund të
përdoren si produkte origjinuese në vendin tjetër partner, pa ndonjë ndikim negativ në statusin
preferencial të produktit final, që do të thotë se me rastin e verifikimit të origjinës së këtij
produkti final këto komponentë të përdorura me rastin e përpunimit, trajtohen njëjtë si çdo
komponent tjetër me origjinë vendore. Me rastin e kumulimit, punimi apo përpunimi i kryer në
cilin do vend partnerë në “produktin e origjinës” nuk do të thotë nënshtrim i rregullave “punim
apo përpunim i mjaftueshëm” nga Lista e Operacioneve, që produkti final të fitojë statusin e
mallit me origjinë nga vendi, në të cilin është kryer ky përpunim, por ky punim apo përpunim
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duhet t'i kalojë “operacionet minimale” ,të cilat janë të renditura në Nenin 29 të Kodit Doganor
dhe të Akcizave në Kosovë (Dogana e Shqipërisë, 2013)
Shembull: Një makineri e papërfunduar, e cila e ka origjinën nga Bashkimi Evropian, dërgohet
në Shqipëri, ku kalon punime apo përpunime të tjera të cilat i tejkalojnë operacionet minimale
të parashikuara në Nenin 7. Kjo makineri dërgohet më pas në Malin e Zi, ku i nënshtrohet
përsëri përpunimeve, të cilat janë përtej operacioneve minimale të Nenit 7. Makineria e
përfituar ka origjinë nga Mali i Zi. (Udhërrefyes nga Dogana Shqiptare, 2005).
Produktet me origjinë nga Kosova, gjatë importit në Bashkimin Evropian, do të përfitojnë nga
tarifat preferenciale me rastin e paraqitjes së certifikatës së origjinës (EUR. 1), e cila duhet të
jetë në harmoni me Shtojcën 21 të Rreg. Nr. 2454/9. (CEFTA, 2006).
Janë tri lloje të kumulimit: Kumulimi bilateral, kumulimi biagonal , kumulimi i plotë.
Kumulimi bilateral
Kumulimi bilateral vepron ndërmjet dy partnerëve. Kjo do të thotë se prodhuesit në secilin nga
dy vendet mund të përdorin materiale dhe komponente me origjinë të një vendi tjeter, sikur
këto të ishin të origjinës në vendin e tyre dhe, gjithashtu operacionet e kryera në njërin vend
partner mund të bashkohen me operacionet e kryera në vendin tjetër partner, për t’i dhënë
statusin origjinues mallrave të tregtuara ndërmjet tyre (CEFTA, 2006).

Shteti B

Shteti A

Figura 3. Marrëdhëniet midis dy vendeve: Kumulimi bilateral
Burimi: (Kucic-Vitaljic, 2015)

Shembull: Qumështi (04.01), me origjinë nga Kosova është eksportuar në Maqedoni. Në
Maqedoni është procesuar në djathë (04.06), për t’u eksportuar më pastaj në Kosovë.
Qumështi në këtë rast do të trajtohet sikurse të ishte me origjinë maqedonase, edhe pse i tëre
procedimi është kryer me materialin jo origjinues (qumështi) produkti final (djathi) i përmbush
rregullat e origjinës dhe do ta përfitojë origjinën maqedonase (Kucic-Vitaljic, 2015).
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Kumulimi diagonal
Kumulimi diagonal vepron ndërmjet dy apo me shume vendeve. Nëse vendet A, B dhe C kanë
Marrëveshje për Tregti të Lirë dhe rregullat e origjinës janë identike, vendi A mund të aplikojë
kumulimin diagonal në tregtinë e vet me dy partneret e tjerë, nëse MTL-të e tyre parashikojnë
një kumulim të tillë (Wolf, 2007).
Shteti A

Shteti B

Shteti C

Figura 4. Marrëdhëniet midis tre vendeve Kumulimi Diagonal
Burimi: (Kucic-Vitaljic, 2015)

Nuk është e mjaftueshme që vetëm vendi A të zbatojë rregulla identike të origjinës me dy
vendet e tjera, por edhe vendet B dhe C duhet duhet të zbatojnë rregullat e njëjta. Një vend
mund ta zbatojë kumulimin diagonal të origjinës, vetëm me ato vende me të cilat e ka një
Protokoll të origjinës i cili e parasheh atë lloj të kumulimit dhe përmban rregulla identike të
origjinës. Po ashtu, kumulimi diagonal i origjinës mund të aplikohet edhe në rastet kur tri apo
më shumë vende, në vend që të kenë më shumë marrëveshje bilaterale, kanë një marrëveshje
Multilaterale të tregtisë së lirë, e cila e parasheh një mundësi të tillë p.sh. CEFTA 2006, apo
PANEURO-MED, e cila parashikohet të nënshkruhet në këtë vit kalendarik, ku edhe Kosova
është pjesë e saj.
Kumulimi i origjinës dhe/ose mbajtja e origjinës mund të aplikohet në lëvizjen e produkteve
përmes zonës së kumulimit të formuar ndërmjet vendeve të Komunitetit Evropian, vende të
Ballkanit Jug-Lindor që janë pjesë e Procesit të Stabilizimit dhe Asociimit në kuadër të
Marrëveshjes CEFTA. Brenda CEFTA-s kumulimi rajonal i origjinës lejohet për materialet dhe
produktet me origjinë preferenciale nga të gjitha vendet nënshkruese si: Maqedonia, Shqipëria,
Kosova, Mali i Zi, Serbia dhe Moldavia. Marrëveshja për amendimin dhe zgjerimin e
Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Europës Qendrore (CEFTA) konsiderohet si Marrëveshje e
Tregtisë së Lirë ndërmjet Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë, Bosnjes dhe
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Hercegovinës, Republikës së Maqedonisë, Republikës së Moldavisë, Republikës së Malit të Zi
dhe Republikëssë Serbisë .Përmes saj sigurohet që vendet e rajonit të vendosin bazat për
liberalizimin dhe lehtësimin e tregtisë në rajon si një domosdoshmëri për rritjen e përgjithshme
ekonomike në këto vende, në funksion të zgjerimit të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian,
me qëllim përfundimtar integrimin e mëtejshëm në sistemin tregtar shumëpalësh si dhe
anëtarësimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian (CEFTA, 2006).
Shembull: Molla (08.08) me origjinë prej Maqedonisë, eksportohet në Serbi për prodhimin e
koncetratit (20.09), më pastaj ky koncentrat dërgohet në Kosovë për t’u përfituar lëngu natyral
i mollës (20.09), i cili eksportohet në Shqipëri. Në këtë rast, produkti merr origjinën e Kosovës
(CEFTA, 2002).

Figura 5. Kumulimi në CEFTA
Burimi: (CEFTA, 2006)

Kumulimi i plotë
Në konteksin e kumulimit “Pan-Evropian” kumulimi i plotë funksionon vetëm ndërmjet
partnerëve të Zonës Ekonomike Evropiane (EEA). Bazuar në disa protokole funksionon edhe
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me Tunizinë, Marokun dhe Algjerinë. Kumulimi i plotë, ose multilateral, shkon përtej
kumulimit diagonal përsa i përket integrimit të Zonës së Tregtisë së Lirë. Në këtë sistem,
proceset e zhvilluara në vendet pjesëmarrëse të këtij sistemi kualifikohen për efekt të origjinës,
edhe sikur materiali të mos jetë origjinues në një nga këto vende. Ky sistem aplikohet në Zonën
Ekonomike Europiane. EEA përbëhet nga vendet: EU, Islanda, Lihtenshtaini dhe Norvegjia.
Për qëllime të origjinës, Zona EEA njihet si një territor i vetëm protokolli në mes të EU dhe
Tunisisë, Marokut e Algjerisë, dhe mundëson kumulim të ngjashëm sikur në Zonën PEM
(2013) (PEM, 2012).
Shembull: Fija 100% pambuk me origjinë nga India importohet në Portugali, këtu procesohet
në pëlhurë pambuku. Pëlhura në këtë rast do të ketë statusin e materialit pa origjinë, për arsye
se rregullat e origjinës për pëlhurën nuk lejojnë që fitimi i pëlhurës të bëhet nga fija, por nga
fibrat. Pëlhura e tillë jo origjinuese nga Portugalia, eksportohet në Norvegji, ku procesohet në
veshje. Në Norvegji, këto veshje do të trajtohen si produkte origjinuese, sepse procesimi i
pëlhurës në Portugali dhe procesimi në Norvegji në veshje apo transformimi i dyfishtë (nga
fija në veshje) është procesuar në Zonën Ekonomike Evropiane (EEA). Që dmth. se produkti
final përmban origjinën e EEA. Po që se ky kumulim është i njohur prej anëtarëve të shteteve
të Pan-Euro-Mediterian, atëherë produkti mund të eksportohet në këtë zonë nën preferencë
(Rules of Origin, 2012).

Çfarë është kumulimi PAN EURO-MEDITERIAN (PEM)?
Kumulimi Pan-Euro-Mediterian është termi i përdorur për të përshkruar sistemin e kumulimit
diagonal në operacionet ndërmjet Bashkimit Evropian, dhe një numër vendesh evropiane dhe
mesdhetare. Vendet që aplikojnë Kumulimin PAN-EURO-MEDITERANEAN, janë: Shtetet
Anëtare të Bashkimit Evropian (BE), Islanda, Leihtensteini, Norvegjia, Zvicra, Turqia,
Algjeria, Egjipti, Izraeli, Jordania, Libani, Maroku, Tunizia, Autoritetet Palestineze të Rripit të
Gazës dhe Bregut Perendimor. Ndërsa, po ashtu BE, ka Union Doganor me Turqinë,
Principatën e Andorës dhe Republikën e San-Marinos. Evropa e zbaton kumulimin me këto
vende, të cilat u përmenden me lart, për arsye se ka Marrëveshje të Tregtisë së Lirë, në të cilën
parashihet ky lloj i kumulimit (Kucic-Vitaljic, 2015).
Shembull: Nga qarkullimi i lirë në pajtim me unionin doganor EU-Turqi, duke shfrytëzuar
Pan-Euro- Mediterian kumulimin). Pëlhura nga leshi i qengjit, me origjinë turke, është dërguar
në Maroko. Në Moroko, nuk i nënshtrohet kurrfarë punimi apo përpunimi, ku më pas pëlhura,
prej Morokut është dërguar në EU, ku atje janë përfituar pantollonat (CEFTA, 2006).
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Figura 6. Kumulimi Pan – Euro- Mediterian
Burimi: (Kucic-Vitaljic, 2015)

a) Në këtë rast, eksportuesi turk mund ta përdorë me rastin e esportit në Moroko, vërtetimin e
origjinës EUR-MED, i cili dokumenton origjinën turke dhe duke përdorur indikacionin
“kumulimi nuk aplikohet".
b) Me rastin e dërgimit të pëlhurës në EU, eksportuesi nga Maroko mund ta shfrytëzojë
certifikatën e origjinës EUR-MED, duke e vërtetuar origjinën turke dhe me indikacionin
(shënimin) “kumulimi nuk aplikohet". Në bazë të Nenit 17 të vendimit (Nr. 1/2006) importuesit
nga EU i lejohet deklarimi, trajtimi preferencial (qarkullimi i lirë) në harmoni me unionin
doganor EU/TR.
c) Nuk do të jetë e nevojshme që të tregohet dëshmia mbi origjinën e lëshuar në Maroko, që
kumulimi është aplikuar ne Maroko, pasi që është e qartë nga ajo dëshmi që të dyja Turqia dhe
Maroko janë të inkuadruara në tregtinë diagonal (p.sh. kjo do të dëshmon që Turqia është
vendi i origjinës dhe do të lëshohet, apo përpilohet (punohet) në Maroko) (Anon, 2015).
Egjipti (Shteti A) prodhon një produkt origjinues duke shfrytëzuar komponente, të cilat kanë
origjinë nga EU. Produkti final do të ketë origjinë egjiptiane. Më pastaj ky produkt do të
eksportohet në Jordani (Shteti C), i cili do të inkorporohet në makinë, e cila ka po ashtu
komponente me origjinë turke (Shteti B). Makina e prodhuar në Jordani do ta ketë origjinën
jordaneze për arsye se komponentet e përdorura për prodhimin e makinës janë me origjinë nga
kjo zonë. Komponentet me origjinë nga Egjipti kanë qenë të punuara apo përpunuara më
shumë se operacionet minimale. Po të mos egzistonte MTL në mes të Turqisë (TR) dhe
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Jordanisë (JORD), materialet turke të inkorporuara në këtë produkt origjinues duhet kaluar
nëpër një punim apo përpunim të mjaftueshëm. Fijet sintetike me origjinë turke janë dërguar
në EU; në EU, nga fijet sintetike është prodhuar pëlhura kjo pëlhurë është dërguar në Maroko
prej nga janë përfituar kostumet e larjes (Wolf, 2007).
Me rastin e eksportit të penjve në EU, Certifikata e originës EUR-MED duhet të bëhet në
Moroko, me të cilen dëshmohet origjina e Marokut dhe me indikacionin “kumulimi nuk
aplikohet" Me rastin e eksportit të pëlhurës në Turqi duke u bazuar në provizionet e qarkullimit
të lirë me unionin doganor, daklarata e eksportuesit bëhet në EU, me tëcilen dëshmohet
origjina e EU dhe me indikacionin “Kumulimi aplikohet me Marokon";
Me rastin e eksportit të kostumeve të larjes në Zvicër, çertifikata e origjinës EUR-MED duhet
të bëhet në Turqi, duke dëshmuar origjinën turke, dhe indikacionin '‘kumulimi aplikohet me
“Marokon dhe EU''. Kjo Cartifikatë e origjinës është lëshuar në bazë të deklaratës së
exportuesit EUR-MED, e lëshuar paraprakisht në EU. (Commission, E. (2013). Commission
Implementing Regulation.

Figura 7. Kumulimi Pan – Euro- Mediterian
Burimi: (Kucic-Vitaljic, 2015)

Çka kuptojmë me termin “Variabël gjeometrike”?
Në Marrëveshjen CEFTA (2006), të jemi më afër problemit, i cili e shtjellon këtë nocion,
kumulimi diagonal me EU-në, Islandën, Norvegjinë, Zvicrën (duke e përfshirë edhe
Liteshtajnin) dhe Turqinë, është e mundur vetëm ndërmjet vendeve anëtare të CEFTA-së
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(2006), të cilat e kanë të nënshkruar një protokoll të tregtisë me vendet e sipërpërmendura,
ndërsa ky lloj kumulimi nuk vlen për vendet e tjera (Kosovën dhe Moldavinë).
Me fjalë të tjera, në vartësi nga kjo, vendet në tregtinë e tyre ndërmjet tyre mund ta aplikojnë
këtë kumulim, bazuar në marrëveshjet që posedon secili vend me tjetrin. (Pan-E Capacity
Development Measures on Diagonal Cumulation, 2010).

Verifikimi i vërtetimit të Origjinës
Vërtetimet e Origjinës kryhen nga dogana në momentin kur kanë dyshime për origjinalitetin e
dokumetëve. Për shkaqe të dyshimeve autoritetet doganore duhen t’i kthejnë certifikatat
lëvizëse për tregti të lirë EUR.1 EUR.C forrma A ose EUR-MED si dhe faturën, deklaratën e
origjinës, duke ju dërguar autoriteteve doganore me të cilat kemi një MTL për të vërtetuar dhe
dërguar në se malli të cilin ata e dërguan në vendin tonë është me origjinë të atij vendi apo jo,
ku dogana, ku ekspotohet ai mall të dijë se ai mall a duhet t’i gezojë preferencat (PEM, 2010).
Në rast për një dyshim të arsyeshëm nuk do ketë peëgjigjje brenda 10 muajve nga data e
kërkesës ose nëse përgjigjia nuk i ka informacionet e mjaftueshme për të përcaktuar origjinën e
vërtëtë të produktit duhet t’i refuzohet dhënia e preferencës.Të gjitha faktet e shqyrtuara dhe
analizuara dëshmojnë për nevojën e ekzistëncës së dy zonave të Kumulimit (Pem, 2010).
Produktet me origjinë nga Kosova, gjatë importit në Bashkimin Evropian, do të përfitojnë nga
tarifat preferenciale me rastin e paraqitjes së Certifikatës së Origjinës (EUR. 1), e cila duhet të
jetë në harmoni me Shtojcën 21 të Rregullores Nr. 2454/93. Të njëjtat beneficione vendi ynë i
ka edhe me: Zvicrën, Turqinë, dhe së fundi edhe me SHBA-në. Këto benificione zakonisht i
japin vendet e zhvilluara ekonomikisht, vendeve në zhvillim, apo atyre të pazhvilluara në atë
mënyrë që e hapin tregun e tyre për produktet origjinuese nga këtovende, duke i eliminuar
barrierat tarifore për produktet, të cilat vijnë nga këto vende, kjo me fjalë të tjera njihet si
Grand, të cilat u japin këtyre vendeve ose sistemi autonom i preferencave. Kjo nuk ka të bëjë
me nënshkrimin e ndonjë protokolli të origjinës, ose MTL-je, por thjesht është një bonus për
vendet e pazhvilluara ekonomikisht (PEM ,2010).
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DEKLARIMI I PROBLEMIT
Për pjesën hulumtuese të studimit e kam zgjedhur vendi tonë, Kosovën, pasi vetëm Kosova dhe
Moldavia nuk e kanë të nënshkruar këtë marrëveshje. Meqenëse tema është e kufizuar
konkretisht në Konventën PEM , atëherë kam vendosur që këto probleme t’i trajtoj duke
hulumtuar gjendjen e vështirësive të bizneseve, për këtë izolim tregtar. Kriteret themelore janë
diskutuar në Kapitullin 2 (tek kumulimet dhe përparsitë që i japin këto lloj kumulimesh). Në
përgjithësi ky është një problem i rëndësishëm për secilën kompani, e cila prodhon ose bën
përpunime në Kosovë, e që më vonë synon për ta plasuar produktin e vet në eksport. (Feenstra,
Robert & Alan, 2008). Ky hulumtim, gjithashtu, në fokus të veçantë e vendos efektivitetin,
efiçiencën dhe produktivitetin, ku parashihet edhe kriteri themelor - nënshkrimi i Konventës
PEM.

Cili është interesi i Kosovës në të gjitha këto aktivitete dhe lëvizje që do t’i ndërrmerr
vendi?
Produktet origjinuese nga Kosova, nga një treg afër 2 milionë banorë, mund të lëvizin lirshëm
në drejtim të zgjerimit të këtij diapazoni në tregjet ndërkombëtare, ku kulminacioni i tij do të
arrihet me aderimin në Konventën Pan-Euro-Mediteriane, dhe njëherit kjo do të jetë zona e lirë
tregtare më e fuqishmja në botë, me një treg afro 800 milionë konsumatorësh.

Si mund të përfitohet Origjina Preferenciale?
Mallrat tërësisht të përfituara, me anë të kumulimit, punim, apo përpunim i mjaftueshëm. Duke
u bazuar në kriteret e mësipërme, produkte origjinuese kosovare lirisht mund të lëvizineksportohen në drejtim të këtyre tregjeve, në mënyrë që të përfitojnë nga preferencat tregtare,
gjegjësisht nga heqja e barrierave doganore nga këto vende të mësipërme. Marrëveshja
CEFTA, është një zonë plotësisht e lirë doganore në mes të vendeve anëtare, dhe në këtë zonë
të tregtisë së lirë zbatohet Kumulimi diagonal i origjinës. Për ta thjeshtuar termin “Kumulimi
diagonal i origjinës” dhe për të qenë i afërt me audiencën ky term mund të interpretohet në këtë
mënyrë: “Ajo që është imja është edhe juaja dhe ajo që është juaj është edhe imja”. Këtu
mendohet për produktet me origjinë nga vendet anëtare të marrëveshjes, e cila ka një protokoll
me tekst dhe rregulla identike të origjinës, këtë mund ta gjejmë në Marrëveshjen CEFTA dhe
Konventën Pan-Eur-Mediterian. Po ashtu, Kumulimi bilateral na lejohet edhe në sistemin
autonom të preferencave, të cilin Kosova e ka me vendet e përmendura më sipër, dmth. lëndët
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e para nga Zvicra mund të përdoren në një proces të caktuar teknologjik, i cili procesohet në
Kosovë dhe do ta mundësonte fitimin e produktit të caktuar final, në mënyrë që prapë ky
produkt të eksportohet në Zvicër, pa iu nënshtruar ndonjë takse doganore, e njëjta gjë vlen
edhe për vendet tjera të këtij sistemi. Edhe vetë interesi i bizneseve është që të zgjerohen dhe të
orientohen në tregje të reja, e këtë mundësi investive mund ta gjejnë në një ambient mjaft të
favorshëm në Kosovë. Kjo temë ngrit disa hipoteza, përmes së cilave synohet që të tregohen
avantazhet dhe disavantazhet e nënshkrimit potencial nga ana e vendit tonë.

A duhet Kosova të anëtarësohet në PEM?
Në Kosovë ekziston një gjendje jo e mirë sa i përket mundëvive të kombinimit të mallrave dhe
të lëvizjes së njerëzve.Shumë inciativa në këtë drejtim janë ndërmarrë, por kanë rezultuar si jo
të suksesshme. Kosova do të duhej të antarësohej në mekanizmat evropianë, ku një ndër ata
mekanizma të rëndësishëm është Konventa PEM. Përveç tjerash, duhet të tentohet të sqarohet
se nëse anëtarësimi i Kosovës do të jetë i mundur dhe nëse është, pse duhet të ndodhe kjo?
Gjithashtu, vazhdon diskutimi edhe për formën e anëtarësimit të Kosovës në këtë Konventë.

Cilat janë avantazhet e PEM-it?
Në kontekstin e anëtarësimit eventual të Kosovës në PEM, me të drejtë shtrohet pyetja se cilat
efekte pozitive duhet t’i prodhonte për ekonomin e Kosovës një anëtarësim eventual? Si e tillë,
kjo hipotezë sqaron avantazhet, të cilat ekonomia mund t’i përfitojë përmes anëtarësimit.
Gjithashtu, punimi flet ehde për Origjinën e mallrave si faktor i rëndësishëm në tërheqjen e
investimeve të huaja, lehtësirat për rritjen potencilate të investimeve të huaja, etj.

Cilat janë disavantazhet e PEM-it?
Rreziqet potenciale të anëtarësimit të Kosovës në PEM, për ekonomin e vendit do të
shtjellohen në fund të kësaj hipoteze, ashtu që të kemi një balancë në mes të përparësive dhe
mangësive, të cilat do të na shpien drejt nje konkludimi real.
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METODOLOGJIA
Analiza e pjesës hulumtuese është bërë duke kombinuar metodat kualitative mee metoden
krahasimore. Me metodat e krahasimit kemi renditur avantazhet dhe disavantasht e PEM
Konventes duke u munduar t’i përgjigjemi një varg pyetjesh të ngrituar për shtjellim dhe
diskutim. Metodat kualitative të hulumtimit, për nga natyra, mund të jenë edhe induktive, që
nënkupton se hulumtuesi mund të ngritin hipoteza dhe më pas t’i përgjigjemi hipotezave, duke
tentuar që përmes tyre të nxjerrim një konkludim final.
Metodat teorike janë metoda kualitative që pretendojnë të eksplorojnë kuptimin, qëllimin apo
realitetin lidhur me temën e studimit, etnografi, studime bazike teorike, fenomene të ndryshme
etj. Sa i përket këtij punimi duhet thënë se janë përdorur vetëm metoda kualitateve dhe
krahasimore dhe

të gjitha të dhënat janë marrë nga burimet e mbyllura. Pastaj, përmes

aplikimit të metodologjisë së kriteriumeve janë përzgjedhur avantazhet dhe disavantazhet,
ashtu që të krijohet një balanc i humbjeve dhe përfitimeve potenciale nëse kjo Marrëveshje do
të nënshkruhet nga Kosova.
Në mbështetje të metodave të hulumtimit, dhe në dobi të analizimit dhe prezantimit të
rezultateve, është një mjet vendimmarrës i zhvilluar për probleme komplekse. Gjithashtu,
punimi sqaron edhe përvojat e vendeve, të cilat tanimë janë pjesëmarrëse në Konventën për
tregti të lirë. Në fund është përdorur metoda krahasimore (e korrelacionit), që do të ndihmojë
në analizën e ndjeshmërisë së metodës së ofruar se si funksion Konventa PEM, në vendet e
Regjionit dhe me gjerë, ku përparësitë dhe mangësitë janë grumbulluar në një tabelë, e cila
krahason dhe poenton të gjeturat nga marrëveshjet.
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PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1

A duhet të anëtarësohet Kosova në PEM?

Që ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor të përfitojnë përmes kumulimi të origjinës.
në zonën Pan-Euro-Med, në vitin 2007, është mbajtur një Konferencë Ministrore e PANEURO-MED-it, ku këto vendeve ranë dakord që vendet e përfshira në procesin e Stabilizim
Asocimit të ftohen si palë të barabarta në sistemin Pan-Euro-Med të Kumulimit, dhe njëherit të
jenë pjesë aktive në grupin punues PAN-EURO-MED. Gjatë negocimit të Konventës vendet
si: Shqipëria, Kroacia, Maqedonia dhe Mali i Zi, Serbia, Bosne dhe Hercegovina, e kane
nënshkruar dhe ratifikuar Konventen PEM, ndërsa Kosova ende nuk e ka nënshkruar atë.
Nënshkrimi i Konventës PEM, mbetet në vullnetin e politikës së Kosovës, gjithnjë në
bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Për t’u zbatuar kjo Konventë, shteti i cili e ka ratifikuar
dhe e ka dorëzuar instrumentin e ratifikimit tek depozituesi, është Komisioni Evropian, mirëpo
për zbatimin e saj duhet të plotësohen edhe disa kritere të cilat janë dhënë në vijim:
1.Vendet duhet të kenë një marrëveshje të tregtisë së lirë në mënyre komfore, (Neni 29 i
GATT-it);
2. Materialet dhe produktet përfitojnë statutin e origjinës duke aplikuar rregulla identike të
origjinës, të cilat parashihen në protokoll të marrëveshjes. Bizneset kosovare për momentin
nuk kanë mundësi për ta zgjeruar aplikimin e këtij lloj KUMULIMI karshi vendeve të cilat e
kanë tani në zbatim këtë Konventë, çka do të thotë se vendet e regjionit kane alternativa më të
mëdha për të eksportuar karshi këtij tregu mjaftë të zgjeruar. PEM, synon të zëvendësojë
rregullat e origjinës në të gjitha Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë (MTL) ndërmjet Palëve
Kontraktuese përmes Konventës PEM me një instrument të vetëm legal, mbi rregullat e
origjinës, ku krijimin i një zone të madhe të kumulimit diagonal (bashkimi aktual i PEM
kumulimit dhe SAP Kumulimit).
Palët kontraktuese: EU, EFTA - Shtetet, Ishujt Faroe

(të përfaqësuara nga Danimarka)

Përfaqësuesit në Procesin e Barcelonës (MED. Përfaqësuesit në Procesin e StabilizimAsociimit me BE-në (SAP partnerët), vendosin rregulla identike për të gjitha palët (kushte të
barabarta për aplikimin e kumulimit diagonal), ashtu që të sigurojnë zgjerimin e zonës për
kumulim diagonal të origjinës (në mes vendeve të EFTA dhe vendeve në SAP; si dhe në mes
vendeve SAP dhe MED). Këto rregulla mund të menaxhohen/ndryshohen më lehtë – nuk ka
nevojë të ndryshohen mbi 60 protokolle individuale ashtu që të bëjnë të mundur ndryshimin
21

më të lehtë të rregullave të origjinës në funksion të thjeshtësimit të tyre dhe përshtatjen ndaj
realitetit ekonomik. Gjithashtu, kjo mund të zgjerohet më lehtë duke përfshirë partnerë të rinj
(sa më shumë partnerë aq më shumë mundësi kumulimit) që teoritikisht rezulton në rritje të
shkëmbimeve tregtare që indirekt ndikojnë në rritjen e mirëqenies ekonomike të vendeve, të
cilat aplikojnë dhe janë pjesëtarë të PEM (WTO, 1995).
Nisur nga vlerësimi gjendjes aktuale, mund të themi se ne si vende i izoluar nga te tjerët, nuk
mund të mbijetojmë të vetëm, por duhet të jemi gjithnjë në lëvizjet drejt integrimeve
evropiane, si një proces i paevitueshëm. Gjithashtu, duke marrë parasysh se Kosova tanimë
është anëtare e CEFTA, themi se plotëson kriteret për të filluar procedurën e aplikimit në këtë
Konventë, e cila potencialisht do të ofrojë qasje në tregjet më të mëdha (ECC, 2009).
Në mesin e kumulimeve të poshtëshënuara janë: Kumulimi në CEFTA, kumulimi

SAP,

kumulimi SAP +,kumulimi PANEURO-MED (PEM). Kosova në gjendjen aktuale mund të
zbatojë vetëm kumulimin CEFTA. Me rastin e hyrjes në fuqi (aplikimit) të MSA –së, Kosova
munde ta zbatoje kumulimin me SAP, mirëpo pa Turqinë Për të zbatuar, në mënyre të plotë
SAP –Kumulimin duhet të hyjë në fuqi Marrëveshja për Tregti të Lirë me Turqinë .Për të
rrumbullakësuar procesin e kumulimit në Zonën Europiane, apo siç njihet ndryshe SAP+
kumulimi, atëhere duhet te fusim për aplikim edhe të MTL me vendet e EFTA-s (Zvicrra,
Norvegjia, Litenjshanji, Islanda).
Sa i përket Kumulimit PEM, kërkohet edhe një kohë shtesë për vendin tonë, për të aplikuar në
tërë zonën, por kjo, kurrsesi nuk e pengon vendin që këtë lloj kumulimi ta zbatojë me vendet:
BE, CEFTA, EFTA, TURQINE. Për t’u zbatuar ky kumulim, fillimisht duhet nënshkruar këtë
Konventë, pastaj duhet ratifikuar dhe instrumentin e ratifikimit më pas duhet depozituar tek
depozitori i Konventës, e që në këtë rast është Sekretariati i Këshillit të Evropës (Generalized
System of Preferences, 2000).
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Figura 8. Palët Kontraktuese të Konventës PEM
Burimi: (Kucic-Vitaljic, 2015)

A duhet të ekzistojë një lidhje në mes të Konventës dhe marrëveshjeve bilaterale?

PEM Konventa është një marrëveshje, në të cilën grumbullohen të gjitha marrëveshjet për
tregti të lirë në një Konventë të vetme, Edhe pse, po të kemi këtë marrëveshje prapë se prapë
duhet të lidhim marveshje bilatererale në mes shteteve, të cilat dëshirojnë të zhvillojnë tregti,
në të kundërtën ne nuk mund të shrytëzojmë kumulimin vetëm me nënshkrimin e Konventës
PEM. Në Marrëveshjen CEFTA, kjo lidhje veçse është miratuar nga Komiteti i Përbashkët, si
organ më i lartë vendimmarrës. Në fazën aktuale, në të cilën ndodhet vendi ynë, edhe po të
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nënshkruhet dhe të ratifikohet KONVENTA në Parlament, ne si KOSOVË nuk do të kemi
kurrfarë implikimesh buxhetore, por me rëndësi është, sepse ne jemi brenda kornizave të kësaj
Konvente dhe e kemi të drejtën e votës në Komitetin e Përbashkët, i cili njëherit është organi
më i lartë vendimmarrës në Konventë (Stabilisation and Association Agreement MSA,
2015).
Kosova, si shtet për momentin aktual në zbatim e ka Marrëveshjen e Tregtisë së CEFTA
(2006), dhe jemi në pritje të ratifikimit nga parlamenti i Kosovës të Marrëveshjes për Tregti të
Lirë me Republikën e Turqisë, besoj që së shpejti do të kemi indikacione pozitive nga
Komisioni Evropian, të bëhet nënshkrimi i MSA-së. Supozojmë, po që se nënshkruhet
Konventa dhe deri në fund të vitit arrihen MTL me Turqinë dhe MSA, atëherë ne jemi ne
gjendje që të bëjmë kumulimin e Origjinës me produkte nga BE - CEFTA dhe Turqia. Me këto
marrëveshje do të rritet eksporti i produkteve nga Kosova me vendet e tjera, edhe pse Kosova
nuk është treg i barabartë me shtetet me të cilat do zhvillojmë tregti, prandaj, problemi është se
edhe pse do të rritet prodhimi, do të rritet edhe eksporti.
Ne, përsëri, në vitet ne vazhdim, do të kemi bilanc negativ sa i përket importit dhe eksportit,
sepse vendet e zhvilluara ekonomikisht si psh, Turqia, e cila në Kosovë mbulon thuajse një
pjesë të madhe të importit, për këtë shtet të zhvilluar

përsëri do të jetë një vendim i

rëndësishëm meqë importet nga vendet e zhvilluara do të rriten, sepse kjo Marrëveshje
mundëson të importohet malli dhe të mos paguahen taksa, të cilat do të ndikonin në uljen e
çmimeve të produkteve të importit. MTL lidhin BE, EFTA-s e Bashkuara, vendet e Ballkanit
Perëndimor dhe Turqinë. Dispozita kalimtare. Pavarësisht nga Nenet 16 (5) dhe 21 (3), të
Shtojcës I të Konventës Rajonale, ku Kumulimi përfshin vetëm EFTA-n e Bashkuara, BE,
Turqinë, pjesëmarrësit në Procesin e Stabilizim-Asociimit mund të jetë një Certifikatë
qarkullimi mallrash (EUR.1) ose një deklaratë e origjinës.

Lidhja e Konventës me MSA-në

Protokolli i Rregullave të Origjinës dhe bashkëpunimi në mes të administratave doganore
referohet në Konventën PEM. Protokolli i Rregullave të Origjinës dhe bashkëpuninimi në mes
administratave doganore ndërmjet BE-së dhe Kosovës, konkretisht, Protokollit 3, Koncepti i
Produkteve Origjinuese (ose CONCEPT OF “ORIGINATING PRODUCTS”), përkatësisht
Neni 1 i këtij Protokolli 3, parasheh që për MSA-në, në mes të BE-së. Kosova duhet të
aplikojë Shtojcën I dhe Shtojcën II të Konventës Regjionale e bazuar në rregullat Pan-Euro24

Med të Origjinës, apo ndryshe siç njihet Konventa PEM (MSA- Marrëveshja e Stabilizim
Asociimit, 2014)
Në këtë kontekst, shtrohet pyetja: çka përmban Shtojca I dhe II e Konventës?. Protokolli I, cili
është i harmonizuar në Konventen PEM do të jetë pjesë integrale për MSA, ne aspektin e
Rregullave te origjinës, dhe si i tillë nuk ka nevojë të diskutohet, apo të ndryshohet gjatë
negocimit, pasi që një ndryshim sado i vogël në tekst, apo në ndonjë rregull të origjinës do ta
humbiste aspektin e karakterit të Kumulimit diagonal të Origjinës, e që është qëllimi i vetëm i
këtij teksti identik dhe rregullave te harmonizuara të origjinës në mes të vendeve të ndryshme
në Konventë. Prandaj, kjo KONVENTË zëvendëson së paku 60 protokolle të ndryshme të
origjinës në mes vendeve në MTL bilaterale (MSA ,2015).

5.2 Cilat janë avantazhet e PEM-it?

Origjina e mallrave si faktor i rëndësishëm në tërheqjen e investimeve të huaja në vendin tonë.
Një fushë shumë e rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës është investimi direkte
nga jashtë, kurse element qenësor për këto investime janë bashkatëdhetarët tanë të cilët
gjenden përkohësisht në vendet perëndimore, e posaçërisht mërgata jonë, e cila është me një
numër të konsiderueshëm në BE dhe në shtetin Helvetik, e të cilët do të kishin mundësi që
bizneset e tyre mjaft të suksesshme të cilat janë aktive, ta zgjerojnë aktivitetin dhe veprimtarinë
e tyre edhe në vendin e origjinës. Pasi që qëllimi i institucioneve të Kosovës është integrimi në
proceset euro-atlantike, atëherë vendi ynë i ka bërë disa hapa konkret dhe ka lëvizur në drejtim
të këtyre integrimeve si në fushën politike, po ashtu edhe në të gjitha këto marrëveshje
bilateral, të cilat vendi i ka realizuar në këto faza të zhvillimit, janë të zëvendësuara më një
protokoll të vetëm, që cila njihet si Marrëveshje për Tregti të Lirë në mesë të vendeve të
Evropës Juglindore apo Marrëveshja “CEFTA 2006”, e cila ka filluar së zbatuari nga mesi i
vitit 2007. Qëllimi përfundimtarë dhe legjitim, i të gjitha palëve të përfshira në Marrëveshjen
CEFTA 2006, është aderimi në Bashkimin Evropian. Nga përvojat e shteteve të tjera, të cilat
kanë qenë palë të Marrëveshjes për Tregti të Lirë të Evropës Qendrore CEFTA (21 dhjetor
1992), e të cilat gradualisht kanë lëvizur drejt anëtarësimit në BE, dmth. ky është një proces
ireversibil (I pakthyeshëm), i cili vlen edhe për pjesën e mbetur të vendeve, të cilat janë anëtare
të Marrëveshjes ekzistuese, por të modifikuar (CEFTA, 2006). Rasti tjetër, i cili dëshmon se
BE është e interesuar që në gjiun e vetë të ketë edhe këtë pjesë të mbetur të Evropës Juglindore
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(Ballkanin Perëndimor), është aderimi i Kroacisë (më 1 korrik 2013), prandaj lirisht mund të
konkludojmë se Marrëveshja CEFTA është një urë kaluese për në BE (CEFTA, 2006).
Lehtësira tjera në aspektin e origjinës Për të bërë biznes në Kosovë janë edhe Sistemi
Autonom i Preferencave, të cilin e kemi në zbatim me vendet: BE (nga viti 2000), Zvicra
(2007), Norvegjia (2009), Turqia (2007), dhe USA, ku secili regjim i ka karakteristikat e tij
specifike. Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Republikën e Turqisë ka hyrë në fazën e saj
preliminare, prandaj në muajt në vijim Kosova do ta ketë edhe një marrëveshje të rëndësishme
ndërkombëtare tregtare.Vendi ynë është, po ashtu, pjesë aktive në Konventën (Marrëveshjen)
Pan-Euro-Mediteriane, dhe në ditët e ardhshme pritet që edhe kjo Konventë të nënshkruhet nga
Institucionet e Republikës së Kosovës, e në atë ekonomike, duke u integruar në tregje të
përbashkëta dhe të lira .Normalisht, që pasi vendi futet në bisedime në lidhje me konkretizimin
dhe finalizimin e kësaj MTL-je, atëherë automatikisht lindin avantazhet dhe disavantazhet me
të cilat do të ballafaqohemi, por më e rëndësishmja është se do ta zgjerojmë këtë zonë të
tregtisë së lire edhe me vende te reja, dhe do të ecim karshi vendeve tjera të Ballkanit
Perëndimor në aspektet integruese.
Çdo MTL, qoftë bilaterale apo multilaterale, pjesë integrale e saj është protokolli mbi rregullat
e origjinës, ku është një aspekt i fuqishëm ne lidhje me zhvillimin dhe zgjerimin e tregtisë në
mes të palëve. Nocioni i Kumulimit diagonal, apo eventualisht kumulimit të plotë të origjinës
(çështje e negociatave) është një nocion shumë i rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm në
stimulimin e eksportit – faktor kyç dhe i pazëvendësueshëm për ekonomin e Kosovës, duke u
bazuar në kapacitetet prodhuese, të cilat i posedon për momentin aktual të zhvillimit ekonomik
dmth. u mundëson kompanive të palëve në marrëveshje të përfitojnë nga kumulimi i zgjeruar
(mundësitë e zgjeruara nga burime të shumta), zgjeriminë e tregtisë në mes vete. Kumulimi
diagonal apo i plotë me vendet e EFTA-së do të thotë që materialet origjinuese (psh. lëndët e
para) nga këto vende mund të përdoren në proceset përpunuese në Kosovë pa iu nënshtruar
rregullave specifike të përpunimit (lista e operacioneve të nevojshme me qëllim të përfitimit të
origjinës), duke i tejkaluar operacionet minimale të cilat përcaktohen në protokoll, produktet
finale të përfituara në Kosovë nga këto lëndë të para mund të plasoheshin në tregjet e EFTA-së
si produkte origjinuese, duke i eliminuar barrierat doganore dhe duke përfituar lehtësira
tregtare (EU GSP, 2010).
Kumulimi normalisht do t’i shtoheshin edhe vendet e BE-së, CEFTA-së si dhe Turqia pasi që
jemi ne prag të përmbylljes së marrëveshjeve të negociuara më herët. Ne fazën e negocimit të
kësaj marrëveshjeje do të merrshim për bazë protokollin mbi Rregullat e origjinës, i cili është
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negociuar në KONVENTËN PAN-EURO-Mediterane, gjersa këtë KONVENTË e kanë në
zbatim të gjitha vendet e EFTA-së, ndërsa ne si Kosovë jemi në fazën e pritjes së nënshkrimit
me qëllim që sa më shpejt të jetë e mundur të bëhet edhe ratifikimi nga Parlamenti në mënyrë
që edhe ne ta fusim në zbatim. Kjo marrëveshje do të ndikojë në mënyrë të drejtëpërdrejtë në
rritjen e investimeve të huaja në vendin tonë (Generalized System of Preference, 2015).
Si Kosova do te jetë atraktive për këto investime të huaja? Nuk është në interesin e një
kompanie të caktuar ta bartë teknologjinë prodhuese të saj për një numër të konsumatorëve prej
2 milonë siç është vendi ynë, apo së bashku me vendet e CEFTA-së, diku 20 milionë, por ky
numër do të rritej deri n 500 milionë, duke i përfshirë edhe BE-në dhe Turqinë, dhe duke
analizuar që fuqia punëtore është dukshëm më e lirë se në vendet tjera dhe mosha e popullsisë
më e re në Kosovë, do të ishte pa dyshim një element atraktiv, por edhe politikat tregtare që u
ofron vendi, do të ishin mjaftë inkurajuese, në mënyrë që këto kompani ta gjejnë interesin e
tyre në vendin tonë. Përvoja me ndërmarrës të ndryshëm të huaj të cilët e vizitojnë vendin tonë
për çështje të zgjerimit të biznesit të tyre, ata në radhë të parë interesohen edhe për mundësitë
që u ofrohen atyre. Lidhja e marrëveshjeve aktuale tregtare me të cilat disponon vendi, në
mënyrë qe produkti final, të cilin ata mendojnë ta prodhojnë tek ne, kurse në fazën e eksportit
në vendet e caktuara do të përfitonin nga normat e reduktuara ose zero të doganës.
Sipas teorive ekonomike nënshkrimet e Marrëveshjeve të Tregtisë së Lirë kanë benificione për
ekonomitë e vendeve, fillimisht përparësia krahasuese, thekson se duke specializuar në mallrat
që kanë kosto më të ulëta, drejton drejt rritjes së mirëqenies ekonomike të të gjitha vendeve. Si
avantazh tjetër është ekonomia e shkallës, ku vendet specializohen në mallra të caktuara që ata
mund të prodhojnë, rrjedhimisht përfitojnë nga ekonomia e shkallës për të prodhuar këto
mallra me kosto më të ulët mesatare. Kjo është më e dobishme për industritë, ku kostoja fikse e
prodhimit është shumë e lartë, apo ku investimi i cili kërkohet është shumë i lartë.

Rritja e konkurrencës së shëndoshë rrit kërkesat nga jashtë, industritë do të përgjigjen ndaj
kërkesave, duke ulur kostot dhe rritjen e efikasitetit. Kjo do të parandalojë krijimin e
monopoleve brenda tregut të brendshëm, të cilët çojnë në çmime të larta. Kështu, tregtia e lirë
sjell një konkurrencë të shëndetshme brenda industrisë vendase. Nxitja e rritjes ekonomike që
është si faktor i rritjes së tregtisë që vjen nga rritja e kërkesës dhe ofertës që potencialisht
reflekton në rritjen e mirëqenies ekonomike.
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Shfrytëzimi efektiv i lëndëve të para. Reflekton në ujlen e kostove të prodhimit dhe
njëkohësisht mundëson që vendet e caktuara të kenë qasje në lëndet e para, të cilat nuk janë në
vendet e tyre, rrjedhimisht tregtia e lirë sjell jo vetëm rritje ekonomike, por edhe në mënyrë
efektive përdor lëndë të para nga vendet e tjera me të cilat kemi MTL (Anon, 2007).

Ulja e kostos së jetesës. Ndërlidh drejtpërdrejt tregtinë e lirë pasi që rritja e taksave dhe
tarifave, nga qeveritë me qëllim të mbrojes së interesave të tyre, çon industritë në shitjen e
produkteve me një kosto më të lartë. Kjo çon në kosto më të larta të jetesës. Në anën tjetër,
tregtia e lirë heq ndërhyrjet qeveritare si subvencionet, tarifat dhe taksat. Prandaj, produktet
dhe shërbimet prodhohen në mënyrë efikase dhe me kosto më të ulët. Kjo transferon në çmime
më të vogla për produkte dhe shërbime që ndikojnë në kosto më të vogël të jetesës.

Rritja e zgjidhjeve. Tregtia e lirë çon në rritjen e eksportit dhe importit, prandaj konsumatorët
kanë më shumë produkte në dispozicion. Një konsumator ka mundësinë për të blerë mallra të
bazuar në kërkesat, cilësinë dhe buxhetin individual.

Politika qeveritare më paqësore. Tregtia e lirë parandalon nevojën për politika proteksioniste
të cilat janë dëshmuar se çojnë në korrupsion në mesin e zyrtarëve të qeverisë. Kështu, një
ekonomi e tregtisë së lirë promovon qeverisje të shëndetshme. Një qeveri e shëndetshme
gjithashtu punon drejt një ekonomie të shëndetshme. Kjo siguron edhe marrëdhënie të mira
politike mes shteteve. Historikisht është provuar se tregtia e lirë ka disa përfitime në krahasim
me një ekonomi proteksioniste. Ajo gjeneron përfitime

për konsumatorin, industrinë,

ekonominë në përgjithësi.

5.3

Cilat janë disavantazhet e PEM-it?

Edhe pse tregtia e lirë ka përfitime, ka një numër të argumenteve të paraqitura nga grupet e
ndryshme që kundërshtojnë tregtinë e lirë dhe liberalizimin e tregtisë. Si argumente përmenden
papunësia strukturore që mund të ndodhë në afat të shkurtër. Disa prej argumenteve të përdura
janë të listuara në vijim:
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Politika joreale Kur tregtia e lirë është bazuar në supozimin e laissez-faire ose jo ndërhyrjen e
qeverisë. Suksesi i saj gjithashtu kërkon para-kushtet e konkurrencës së përsosur. Megjithatë,
kushtet e tilla janë joreale dhe nuk ekzistojnë në botën reale.
Mosbashkëpunimi i vendeve: Tregtia e lirë funksionon pa probleme në qoftë se të gjitha
vendet bashkëpunojnë me njëri-tjetrin dhe ndjekin këtë politikë. Në qoftë se disa vende
vendosin për të fituar më shumë duke imponuar kufizime të importit, sistemi i tregtisë së lirë
nuk mund të punojë. Këtu mund të përmendim dështimet të cilat Kosova i ka pasur në raport
me vendet e CEFA-së si dhe problemet e vazhdueshme të eksportuesve Kosovar, kundrejt
CEFTA-së.

Zhvillimi i pabalancuar: Tregtia e lirë kryesisht zhvillohet, apo duhet të këtë premisa të
bashkëpunimit vetëm nëse vendet anëtare kanë një zhvillim të barabartë, në të kundërtën
sektoret e pazhvilluara mbesin të tilla pasi që vendi tjetër ka avantazh absolut (teoria e David
Rikardos), pra një pjesë e sektorëve të tjerë mbesin të pazhvilluar. Kjo rezulton në zhvillime të
njëanshme.

Dumpingu (hudhja): Në tregtinë, eksporti me një vend apo kompani e një produkti me një
çmim që është më e ulët në tregun e huaj sesa çmimi i ngarkuar në tregun e brendshëm.
Dumpingu zakonisht përfshin vëllime të konsiderueshme të eksportit të produktit, ajo shpesh
ka efektin që rrezikon, qëndrueshmërinë financiare të prodhuesit apo prodhuesit e produktit në
vend importues. Hudhja është gjithashtu një term i gjuhës së folur që i referohet aktit për
shkarkimin e një produkti nën koston e prodhimit të tij.
Në një ekonomi gjithnjë e më globale, konsumatorët në një komb që ka qenë objektiv i
aktivitetit të dumpingut mund të kenë disa dyshime në lidhje me produktet që janë hedhur, për
aq kohë sa ato të jenë të një cilësie të krahasueshme me mallra vendore, por janë me çmim
shumë më të ulët. Me kalimin e kohës, hedhja mund të ketë një ndikim negativ në ekonominë
lokale nga makina e prodhuesit vendas nga biznesi, të cilat do të rezultonin në humbje të
vendeve të punës dhe një normë më të lartë të papunësisë
Pasojat e dumpingut ndikon në qëndrueshmërinë financiare të prodhuesit vendas, humbjet e
vendeve të punës dhe papunësia në afat të gjatë ndikon në marrëdhëniet tregtare ndërmjet
vendeve. Prodhuesit vendorë janë duke u përpjekur për të qëndruar konkurrues me prodhuesit
në një vend tjetër. Prodhuesit në një vend janë duke u përpjekur për të eliminuar prodhuesit në
një vend tjetër dhe për të fituar një pjesë të madhe të tregut.
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Rregullat anti-dumping kërkojnë vendosjen e tarifave përmes kuotave sasiore. Megjithatë,
vendet anëtare përdorin instrumente të ndryshme për mbrojtjen e ekonomive të tyre integrale
ose disa sektorë kundër tregtisë së jashtme. Tarifat doganore, barrierat tarifore, si: kuotat e
importit dhe kufizimet vullnetare të eksportit, janë instrumentet që përdoren zakonisht si
metoda të mbrojtjes kundër tregtisë së jashtme. Por kjo dërgon në acarimin e marrëdhinieve në
mes të shteteve. Shpesh, dumpingu është i gabuar në importe të lira ose me çmim të ulët.
Megjithatë, është një keqkuptim i termit. Në anën tjetër, duke i flakur, në kuptimin ligjor të saj,
do të thotë eksportin e mallrave nga një vend në një vend tjetër me një çmim më të ulët se vlera
e tij normale.
Tregtia e lirë rrit pasurinë e të gjitha vendeve. Kodi Antidumping që është miratuar nga
Marrëveshja e Përgjithshme mbi Tregtinë dhe Tarifat, ka qëllim për të siguruar që tregtia e
jashtme mund të bëhet në mënyrë të drejtë, është përdorur nga disa vende . Praktikat antidumping janë bërë fokusi i debateve intensive me kalimin e kohës. Arsyeja themelore e këtyre
debateve është mundësia që taksat antidumping mund të formojnë një barrierë të rëndësishme
ndaj tregtisë së lirë ndërkombëtare. Ky rrezik është si rezultat i këtij instrumenti të ri mbrojtjës
që ka fillunëar të përdoret intensivisht, sidomos nga vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim.
Monopolet ndërkombëtare: Tregtia e lirë inkurajon krijimin e korporatave multinacionale. Këto
korporata kanë tendencë për të marrë pozitën e monopolit dhe kështu ato do të dëmtojnë
interesat e popullatës lokale.
Reduktimi në mirëqenie të disa grupeve: Ndërsa tregtia e lirë ka tendencë për të maksimizuar
prodhimin botëror të mallrave dhe shërbimeve, ajo njëkohësisht mund të dëmtojë mirëqenien e
grupeve të caktuar në çdo vend. Nën tregtinë e lirë, prodhimi i këtyre mallrave në të cilat vendi
ka përparësi krahasuese kanë tendencë të rritet për të përmbushur kërkesat e eksportit, dhe
prodhimi i mallrave, në të cilat vendi ka kontrata krahasuese jo të favorizuara për shkak të
presionit nga konkurrenca e importit. Kështu, të ardhurat reale të grupeve të angazhuara në
industritë e eksportit do të rriten dhe të ardhurat reale të atyre të angazhuar në industrinë
konkurruese të importit do të bien.
E dëmshme për vendet më pak të zhvilluara: Vendet më pak të zhvilluara kanë vështirësi për të
konkurruar me vendet ekonomikisht të përparuara. Në tregtinë e lirë, përfitimet e tregtisë janë
të shpërndara në mënyrë të pabarabartë varësisht nga shkalla e zhvillimit të vendeve të
ndryshme. Kushtet e tregtisë janë të favorshme për vendet e zhvilluara, dhe të pafavorshme për
vendet e varfra. Vendet më pak të zhvilluara në përgjithësi përjetojnë bilancin e pafavorshme të
pagesave. Vendet më pak të zhvilluara nuk mund të mbrojnë industritë e tyre nën politikën e
30

tregtisë së lirë. Tregtia e lirë mund të rrezikojë pavarësinë ekonomike dhe politike të kombeve
të prapambetura.
Pra, në përgjithësi duke listuar të gjitha problemet qe potencialisht Kosova ka dhe si të tilla
këto probleme mund të multiplifikohen. Prandaj, matja e saktë e secilit sektor ekonomik është
e nevojshme para se të kërkohet nje anëtarësim në një organizatë edhe me e madhe se ajo
aktuale të cilën Kosova e ka të nënshkruar.
Metoda krahasimore (Argumentimi i hipotezës duke përdorur metodën krahasimore). Përmes
përdorimit të avantazheve dhe disavantazheve, të cilat janë të njohura shkencëtarisht, ne kemi
përdorur metodën e indikatorëve kryesorë të matjes së performancës, ashtu që të rradhisim
faktorët sipas rëndësisë dhe poentimit.

Tabela 1. Avanatazhet dhe Disavantazhet e PEM Konventës

1

Pikët

Avantazhet

Pikë

1-5

Origjina e mallrave si 4

Disavantazhet

Pikë

Politika joreale

3

faktor i rëndësishëm në
tërheqjen e investimeve
të huaja në vendin tonë
2

1-5

Lehtësira

tjera

në 4

aspektin e origjinës
3

1-5

Atraktiv

për

Mosbashkëpunimi

i 5

vendeve
këto 2

investime të huaja

Zhvillimi

i 4

pabalancuar:

4

1-5

Përparësia krahasuese

3

Dumpingu (hudhja):

4

5

1-5

Ekonomia e shkallës

4

Monopolet

3

ndërkombëtare
6

1-5

Rritja e konkurrencës së 4

Reduktimi

shëndoshë

mirëqenie

në 2
të

disa

grupeve
7

1-5

Rritjes ekonomike

3

E dëmshme për vendet 4
më pak të zhvilluara:
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8

1-5

Shfrytëzimi

efektiv

i 5

lëndëve të para

Prioritete e investime 2
të

çrregulluar

investimet

sepse

fokusohen

tek profiti
9

1-5

Ulja e kostos së jetesës

3

Ekspoatimi

i

klasës 3

punëtore
10

1-5

Rritja e zgjidhjeve

4

Rritja

e

pabarazisë 3

sociale dhe ekonomike
11

1-5

Politika qeveritare më 4

Rritja e ndikimeve të 4

paqësore

huaja në ekonominë e
vendit

Totali

40
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Në anën e majtë kemi rradhitur avantazhet, të cilat janë gjetur gjatë shqyrtimit të literaturës,
avantazhe, gjithashtu sipas një shkalle matëse kemi përcaktuar rëndësinë e tyre në ekonominë e
Kosovës, gjithmonë duke marrë parasysh të dhënat historike sa i përket rëndësisë së tyre,
respektivisht rolin e secilit indikatorë në marrëveshjen aktuale të CEFTA-s. Derisa në anën e
djathtë janë rradhitur disavantazhet si dhe poentomi i tyre, kryesisht duke u bazuar në efektet e
deritanishme historike të marrëveshjes së CEFTA –s. Shkalla matëse është e dhënë në fillim të
tabelës dhe si e tillë ajo tregon rëndësi në ekonominë Kosovare të secilit faktor. Kjo shkallë
fillon me 1, e cila reprezenton nivelin më të ulët të ndikimit në ekonomi kurse mbaron me 5 që
përfaqson nivelin maksimal të ndikimit.
Si për avantazhe, po ashtu edhe për disavantazhe janë marrë një total prej 11 parametrave,
respektivisht faktorëve, përmes të cilëve kemi bërë tentim për të krahasuar. Të gjithë këta
faktorë fillimisht janë krahasuar njëri me tjetrin, por gjithashtu kanë dhënë edhe një total të
pikëve ku bëhet edhe krahasimi dhe defimini i konkluzionit. Shigjetat në fund tregojnë se 5
nga 11 faktorët janë në favor të avantazheve derisa 4 janë në favor të disavantazheve, kurse 2
faktorë kanë pasur rezultat të barabartë. Prandaj, mund të thuhet se krahasimi i faktorëve është
përafësisht i njëjtë. Sipas kësaj matje, faktorët që priten të ndikojnë pozitivisht janë:
Origjina e mallrave;
Ekonomia e shkallës;
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Rritja e Konkurrencës;
Rritja e zgjedhjeve për konsumatorët.
Derisa në anën tjetër:
Politika joreale;
Prioritete e investime të çrregulluar sepse investimet fokusohen tek profiti;
Monopolet ndërkombëtare;
Rritja e pabarazis sociale dhe ekonomike.
Janë faktorë të cilët sipas teorive ekonomike pritet të të shkaktojnë disbalancë meqë vlerësimi i
tyre tejkalon vlerësimin pozitiv. Këta janë vlerësuar më shumë sepse historikisht këto janë
konsideruar si efekte negative, të cilat janë vërejtur tek vendet të cilat kanë pasur apo kanë
aplikuar Marrëveshje të Tregtis së Lirë.
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
6.1 Konkluzione

Kosova është një vend i cili ka rreth 2 milionë banorë, mirëpo me rastin e nënshkrimit të
Konventës PAN-EURO-MEDITERIANE ne do arrijmë deri te një zonë të lirë tregtare, më e
fuqishmja në botë, me një treg afro 800 milionë konsumatorëve.
Kosova, për mometin, është pjesë e Marrëveshjes së CEFTA, e cila i ofron asaj një treg
potencial prej 20 milionë banorëve. Por, duhet të theksohet se bilanci tregtar i Kosovës,
përkundër CEFTA0-s, vazhdon të mbetet negativ dhe pa ndonjë shenjë që kjo mund të
përmirësohet në të ardhmen e afërt. Kosova vazhdon të mbetet mbrapa dhe me ngecje në
zhvillimin ekonomik pasiqë rritja ekonomike brenda një viti është mbi 3%, kurse niveli i forcës
punëtore, e cila hyn në treg është më i lartë, prandaj kjo rritje ekonomike amortizohet shumë.
Gjithashtu,

investimet qeveritare nuk shkojnë drejt zhvillimit të sektorëve ekonomikë të

caktuar, por në resurse jo produktive: siç janë rrugët etj. Këto investime, gjithashtu, kanë një
efekt që në aspektin e qarkullimit të mallrave lirojnë trasportin, dhe si të tilla krijojnë
konkurrencë në tregun vendor kundër prodhimeve të vendit.
Duke marr parasysh se Marrëveshja CEFTA nuk ka funksionuar apo thënë më saktë ka ngecur
jo për shkaqe ekonomike por kryesisht për shkaqe politike paqi që pjesë e madhe e vendeve të
CEFTA-s nuk janë shtete të cilat pranojnë realisht gjendjen në Kosovë (pavarësinë), prandaj
mund të konkudohet se dështimi i kësaj marrëveshje nuk duhet të shërbej si tregues i
marrëveshjeve tjera në të ardhmen.

6.2 Rekomandime

Edhe pse indikatorët të përdorur për testimi përmes Metodës Krahasimore kanë dhënë një
rezultat pozitiv në favor të nënshkrimit ka pasur edhe indikatorë negativë. Por, pozita politike,
sidomos ajo ekonomike e Kosoves nuk ka shenja të përmirësimit dhe si e tillë atëherë duhet të
provohen zgjidhje tjera të cilat ofrojnë Kosovës mundësi të reja ashtu të të përmirësohet bilanci
tregtar përmes shkëmbimeve tregtare me vendet me të cilat nuk kemi probleme politike.
Izolimi tregtar mund ta degradojë edhe më shumë ekonominë vendore, prandaj e vetmja
alternativë mbetet rritja e potencialit për shitje dhe shkëmbim, respektivisht mund të
konkludohet se nënshkrimi i PEM (sipas statistikave të hulumtimit vërejmë se vetëm Kosova
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dhe Moldavia janë jashtë kësaj Marrëveshjeje për tregti të lirë) do të ndikojë në rritjen e
prespektivës ekonomike të Kosovës.
Kumullimi i origjinës i cili aplikohet për vendet anëtare të PEM mund të ndihmojë në një masë
të theksuar ekonominë kosovare pasi që kapacitetet aktuale prodhuese janë në faza të hershme,
gjithashtu Kosova ka një mungesë të theksuar të kapaciteteve prodhuese të lëndës së parë.
Prandaj, në bazë të këtyre analizave dhe rezultateve rekomandohet që Konventa PEM të
nënshkruhet pasi që mundet potencialisht të rrit kapacitetet prodhuese, të sigurojë qasje në
lëndët e para dhe treg për eksport 10 herë më të madh se Marrëveshja aktuale e CEFTA-s.
Po ashtu, përveç tjerash, rekomandojmë që qeveria e Republikës së Kosovës duhet të punojë
në drejtim të nëshkrimit të marrëveshjeve te reja, siç është PEM Konventa.
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APPENDIXES
Tabela 2. Bilanci tregtar në mes importit (IM4) dhe Eksportit (EX1), 2015
IM4 2015

EX1 2015
Neto Kg

Vlera

Neto kg

Vlera

AT

29,156,137.83

29,707,653.21

3,566,596.47

10,765,316.73

BE

2,512,317.76

5,754,029.77

3,981,832.49

8,635,645.80

BG

43,755,148.97

34,299,993.82

4,080,533.49

2,249,592.82

CY

111,935.03

919,946.44

CZ

6,199,033.53

13,051,976.59

130,084.73

225,910.65

DE

83,545,883.24

204,843,012.15

3,776,197.10

5,565,117.00

DK

575,572.56

2,466,793.18

20,635.90

16,152.66

147.90

2,340.00

EE
ES

35,462,481.10

18,072,408.65

422,140.16

889,164.79

FI

311,631.93

679,396,64

1,246.00

8,792.84

FR

5,433,787.08

16,008,469.76

903,806.50

2,393,912.25

GB

2,057,059.50

10,816,782.74

GR

179,351,711.39

82,769,520.14

653,742.36

478,917.65

HR

66,185,646.29

53,795,123.06

3,331,366.65

1,961,802.06

HU

20,579.494.79

17,251,143.13

155,885,25

158,724.20

IE

205,684.94

1,625,613.92

1,652.00

17,073.71

IT

193,419,401.92

158,721,054.61

5,003,086.08

9,375,279.80

LT

1,192,278.54

1,606,769.00

6,445.26

378,630.00

LU

58,825.83

95,132..29

22,896.40

67,735.80

LV

50,393.22

306,986.14

MT

355.65

42,470.52

NL

8,670,877.75

12,635,408.62

567,316.54

1,275,746.36

PL

17,041,203.91

51,026,614.13

4,859,018.22

2,207,714.88

PT

262,725.39

698,676.80
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RO

32,560,351.58

23,199,039.43

1,156,911.08

721,852.02

SE

2,136,151.11

4,384,533.58

955,118.30

1,002,422.80

SI

31,083,153.02

43,104,448.06

1,732,576.30

1,045,281.34

SK

1,739,778.79

4,686,342.04

94,360.20

124,398.75

II. Përkufizimi i konceptit të "produkteve origjinuese" dhe metodat e bashkëpunimit
administrativ

TABELA E PËRMBAJTJES TITULL I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1 Përkufizimet

TITULLI II PËRKUFIZIMI I KONCEPTIT "PRODUKTE ORIGJINUESE"
Neni 2 Kërkesa të përgjithshme
Neni 3 Kumulimi i origjinës
Neni 4 Produktet tërësisht të përfituara
Neni 5 Produkte të punuara mjaftueshëm ose të përpunuara
Neni 6 Punime ose operacione të pamjaftueshme
Neni 7 Njësia e kualifikimit
Neni 8 Aksesorët, pjesët e këmbimit dhe instrumentet
Neni 9 Kompletet
Neni 10 Elementet neutrale

TITULLI III KËRKESAT TERRITORIALE
Neni 11 Parimet e territorialitetit
Neni 12 Transporti i drejtpërdrejt
ëNeni13Ekspozitat

TITULLI IV TËRHEQJA OSE PËRJASHTIMI
Neni 14 Ndalimi i tërheqjes prej, ose përjashtimi nga, detyrimet doganore

TITULLI V VËRTETIMI I ORIGJINËS
Neni 15 Kërkesa të përgjithshme.
Neni 16 Procedura për lëshimin e një certifikatëqarkullimi mallrash EUR.1 ose EUR-MED.
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Neni 17 Certifikatat e qarkullimit të mallrave EUR.1 ose Lëvizja EUR-MED të lëshuara
retrospektivisht.
Neni 18 Lëshimi i dublikatës të certifikatës të qarkullimit të mallrave EUR.1 ose EUR-MED.
Neni 19 Lëshimi i certifikatës së qarkullimit të mallrave EUR.1 ose EUR-MED mbi bazën e
vërtetimit. të origjinës së lëshuar ose bërë më parë.
Neni 20 Ndarja e Kontabilitetit.
Neni 21 Kushtet për lëshimin e njëDeklara të origjinës ose në një deklaratë të origjinës EURMED.
Neni 22 Eksportuesi i aprovuar.
Neni 23 Vlefshmëria e Vërtetimit të Origjinës. L 54/8 EN Gazeta Zyrtare e Bashkimit
Evropian 26.2.2013.
Neni 24 Paraqitja e vërtetimit të origjinës.
Neni 25 Importi me këste.
Neni 26Përjashtimet nga Vërtetimi i origjinës.Neni 27 Dokumentet mbështetëse.
Neni 28 Ruajtja e vërtetimit të origjinës, deklarimi i furnizuesit dhe dokumenteve mbështetëse.
Neni 29 Mospërputhjet dhe gabimet formale.
Neni 30 Shumat e shprehura në euro.

TITULLI VI RREGULLIME PËR BASHKËPUNIMIN ADMINISTRATIV
Neni 31 Bashkëpunimi administrativ.
Neni 32 Verifikimi i vërtetimit të origjinës.
Neni 33 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve.
Neni 34 Gjobat.
Neni 35 Zonat e lira.
Lista e Anekseve.
Shtojca I: Shënimet prezantuese të listës në Aneksin II.
SHTOJCA II: Listat e punës ose të përpunimit që do të kryhen mbi materialet jo origjinues, në
mënyrë që PRODUKTI të marrë statusin origjinues
ANEKSI III një: Mostër , certifikatë për qarkullimin e mallrave EUR.1 DHE APLIKIMI PËR
certifikatë qarkullimi mallrash EUR.1.
ANEKSI III b: Mostrat e certifikatës së qarkullimit EUR-MED dhe aplikimit për një certifikatë
qarkullimi EUR-MED.
ANEKSI IV një: Teksti i deklaratës së origjinës
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ANEKSI IV b: Teksti i deklaratës së origjinës EUR-MED
ANEKSI V: Lista e Palëve Kontraktuese të cilat nuk zbatohen dispozitat për pengesë të
pjesshme, siç parashikohet në Neni 14 (7) të kësaj Shtojce

TABELA E PËRMBAJTJES

Neni 1
Neni 2
ANEKSI I Tregtia ndërmjet Bashkimit Evropian dhe pjesëmarrësve në Stabilizimit të
Bashkimit Evropian dhe Asociimit
ANEKSI II Tregtia ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës Popullore Demokratike të
Algjerisë
ANEKSI III Tregtia midis Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Marokut
ANEKSI IV Tregtia ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Tunizisë
ANEKSI V Ceuta dhe Melilla
ANEKSI VI Deklarata e Përbashkët për Principatën e Andorrës
ANEKSI VII Deklarata e Përbashkët për Republikën e San Marinos
ANEKSI VIII Tregtia ndërmjet Republikës së Turqisë dhe pjesëmarrësve në Stabilizimit të
Bashkimit Evropian dheNAsociimit
ANEKSI IX Tregtia ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Mbretërisë së Marokut
SHTOJCA X Tregtia ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Republikës së Tunizisë
ANEKSI XI Tregtia midis shteteve të EFTA-s dhe Republikës së Tunizisë
ANEKSI XII Tregtisë në kuadër të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë midis vendeve të
Mesdheut arabe (Agadir - Marrëveshja)
SHTOJCA deklaratën e një furnizues për mallrat, TV cilat i janë nënshtruar punimit ose
përpunimit në Bashkimin Evropian, Algjeri, Marok ose Tunizi pa e fituar statusin preferencial
të origjinës
SHTOJCA B Deklarata furnitorit afatgjatë për mallrat që u janë nënshtruar punimit ose
përpunimit në Bashkimin Evropian, Algjeri, Marok ose Tunizi pa e fituar statusin preferencial
të origjinës.
Deklarata Aneksi C Furnizuesit për mallrat që u janë nënshtruar punimit ose përpunimit në
Algjeri, Marok, Tunizi ose Turqi pa e fituar statusin preferencial të origjinës.
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Deklarata (Shtojca D) furnitorit afatgjatë për mallrat që u janë nënshtruar punimit ose
përpunimit në Algjeri, Maroku, Tunizia apo Turqia nuk ka fituar statusin preferencial të
origjinës.
Deklarata (Shtojca E) Furnizuesit për mallrat që u janë nënshtruar punimit ose përpunimit në
një shtet të EFTA-s ose Tunizia pa e fituar statusin preferencial të origjinës.
Deklarata (Shtojca F) furnitorit afatgjatë për mallrat që i janë nënshtruar punimit ose
përpunimit në një shtet të EFTA-s ose Tunizia pa e fituar statusin preferencial të origjinës.
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